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Background and Objective: Self-control plays a significant role in 
physical and spiritual health. Studies have shown that spiritual attitudes 
and religious teachings play a role in promoting self-control. The purpose 
of this study was to determine the components of self-control construct in 
Shiite youth. 
Methods: Based on the purpose of the study, i.e. determining the self-
control construct, and based on criterion-oriented studies in this regard, in 
the present study, qualitative approach was applied with grounded theory 
method for collecting data. The participants were 32 youths whose self-
control was evaluated using a semi-structured interview. In this study, all 
the ethical considerations were observed and no conflict of interest was 
reported by the authors.  
Results: The findings of this study showed that self-control construct in 
Shiite youth has four main components and fourteen subcomponents: 1) 
Attitude (belief in the benefits of avoidance, belief in harms of 
committing, attention to the emotions involved in the problem, problem 
solving, self-esteem); 2) self-motivation ability (the benefits of avoiding, 
paying attention to the damage done, paying attention to the emotions 
involved in the problem, and positive self-assertion); 3) the ability to 
control oneself and the environment (the ability to control attention, the 
ability to control impulse, the ability to control the environment, the 
active conditioning, socializing with good friends); and 4) adaptability, 
self-awareness, problem solving ability, flexibility, acceptance of 
excitement and behavior management, secondary positive evaluation. 
Conclusion: By comparing the results of the presents study with the text-
based studies such as the one by Rafi’ee Honar, who considers the self-
control construct as self-monitoring, target recognition, motivation, 
excitement control, cognitive control and persistent control, it can be 
found that the model developed in the present study makes the 
psychological self-control constructs more clear and, consequently, 
provides a more appropriate ground for developing self-control scales of 
the Shiite youth and appropriate psychological training programs for 
promoting self-control. 
Please cite this article as: Farhoush M, Masteri-Farahani R, Jamshidi MA, Shokri-Khoubestani M, Ghorbani S. The Self-control Model of Shiite 




Background and Objective 
Many harmful and damaging behaviors are associated 
with weak self-control (1, 2). Health-related studies 
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show that self-control can predict early mortality, 
unsafe behaviors such as overeating, drug and alcohol 
abuse, insecure sexual intercourse, drunk driving, and 
non-compliance with medical regimens (3). Self-
control has positive outcomes such as achieving higher 
goals, academic achievement, better income and self-
esteem (4, 5). Individuals with proper self-control have 
better interpersonal relationships (3, 6). 
In all divine religions, self-control is emphasized in 
line with God’s satisfaction (7). In Islamic teachings, 
the most important word related to self-control is 
"piety". The word "virtue" and its derivatives have 
been mentioned 257 times in the Quran.  
Self-control is different from self-regulation. In fact, 
self-control is self-conscious self-regulation in 
avoiding obstacles. Self-control is the capacity to direct 
impulses, responses and automatic habits (8). Self-
regulation involves attempting to achieve a positive 
goal and avoid a negative target, but self-control is 
only an attempt to avoid a negative target (9). Rafi’ee 
Honar (2016), by summarizing and analyzing concepts 
related to self-management, considered the core of self-
control as "the ability to inhibit the response" (7). 
According to these definitions, self-control can be 
considered as "the ability to avoid adverse behavior". 
An undesirable behavior is an irrational behavior that is 
not in the long-term interests of the individual and the 
individual is aware of the harms of that behavior. 
Therefore, self-control is not a matter of when one does 
not do anything that is undesirable. According to 
Baumeister (2018), although there is much evidence 
for the fundamental role of will in self-control, more 
precise models must be presented to explain self-
control (8).  
Self-control is a psychological instrument that has 
acquired dimensions and can be strengthened (10). 
Therefore, many studies have provided educational 
packages to strengthen self-control (3). Studies and 
meta-analyses have examined many self-control 
reinforcement packages based on behavioral 
approaches and reported little effectiveness (3, 11, 12). 
The lack of self-control model seems to have led to the 
development of non-efficient packages. The 
presentation of self-control model facilitates the 
development of more effective training packages. 
Methods 
Compliance with ethical guidelines: In the present 
study, the research participants were provided with 
sufficient information about the research nature of the 
questionnaires and the purpose of the research, as well 
as the confidentiality of their personal information and 
they were assured that their information would be kept 
confidential. Therefore, the participants participated in 
the study voluntarily and consciously with full consent. 
They were also free and could avoid answering 
questions if they did not wish to. 
Considering the fact that the purpose of the research 
was to develop the self-control construct in Muslim 
Shiite youth, qualitative research method and ground 
theory method were used to collect and analyze data. 
The sample population included Shiite Muslim youth, 
out of whom some were selected using accessible 
sampling method and some using purposive sampling 
and snowball sampling. Semi-structured interviews 
were also conducted with the participants. 
The number of interviewed participants was based on 
the principle of saturation (13). According to this 
principle, interviews are stopped when the researcher 
concludes that the interviews do not provide new data. 
The data from the study were saturated in the 27th 
interview and interviews with the thirty-second person 
ended. Participants included 14 women and 18 men 
aged 22 to 45.  
Results 
The findings of this study showed that self-control 
construct in Shiite youth has four main components 
and twenty sub-components. The first component, i.e. 
"Attitude" consists of four components: belief in the 
benefits of avoidance (the material benefits of the 
world, the spiritual benefits of the world, the afterlife 
physical and spiritual benefits), the belief in the harm 
done (worldly material harm, worldly spiritual harm, 
afterlife physical harm and afterlife spiritual harm), 
focus on feelings involved in the problem and self-
esteem. 
     The second component, i.e. self-motivation consists 
of five sub-components: focus on the benefits of 
avoidance (the material benefits of the world, the 
spiritual benefits of the world, the afterlife physical 
benefits, and the spiritual benefits of the hereafter), 
attention to the harm done (worldly material damage, 
worldly spiritual harm, afterlife physical and spiritual 
harm), attention to the emotions involved in the 
problem, positive suggestion and pattern of the Ahlul-
Bayt. 
The third component is the ability to control 
yourself and the environment, and consists of five 
components: the ability to control attention, the ability 
to control the momentum, the ability to control the 
environment, active conditioning, socializing with 
good friends, and maintaining the desired action. 
The fourth component or "adaptability", which consists 
of five components including self-awareness, problem-
solving ability, flexibility, acceptance of excitement 
and behavior management, is a positive secondary 
evaluation of spirituality. 
Conclusion 
The results of this study suggest a new theoretical 
framework for self-management. The findings showed 
that the self-control construct in Shiite youth has four 
main components and twenty sub-components. The 
strengths of this study included using qualitative 
interviews and grounded theory. By comparing the 
results of this research with the text-based studies such 
as the one by Rafi’ee Honar (2014), which considers 
self-control as consisting of self-monitoring, target 
recognition, motivation, emotional restraint, behavioral 
restraint, cognitive control, persistent control, it can be 
found that the model derived from this extensive 
research is more comprehensive and is better able to 
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reveal the psychological components and mechanisms 
of self-control. As a result, it has provided a more 
appropriate basis for developing the scale of Muslim 
Shiite self-control and developing appropriate spiritual 
psychological training programs for promoting self-
control. Qualitative interviews and grounded theory 
seem to be more suitable for presenting psychological 
and spiritual models such as self-control compared to 
the text-based approach, and can provide a wider and 
more efficient model. 
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 الملّخص  
الضبط الذايت له دور كبري يف توفري السالمة اجلسدية والروحیة. أظهرت الدراسات بأن  :خلفیة البحث وأهدافه
هلا دور يف رفع مستوى الضبط الذايت. أن اهلدف من هذه الدراسة هو  التوجهات الروحیة والتعالیم الدينیة
 .حتديد العناصر املؤلفة للضبط الذايت عند شباب الشیعة
ذات نظرا اىل اهلدف من الدراسة والذي هو صیاغة هیكلیة الضبط الذايت ونظرا اىل األحباث  منهجیة البحث:
املعیارية واليت متت يف هذااجملال؛ فقد مت يف هذه الدراسة جتمیع املعلومات بأسلوب املقابلة النوعیة و  احملاور
يف  املشاركنيكان عدد  نتزاعیة(.اتفسري املعلومات بأسلوب النظرية البنیوية )وضع مفاتیح مفتوحة، حمورية و 
( ومت تقییم كیفیة ۴5اىل  22يف أعمار  رجالً  18أمرأة و  1۴شخصًا من شباب الشیعة ) 32هذه الدراسة 
مؤلفي فإن هذا البحث؛ يف  متت مراعاة مجیع املوارد األخالقیةراء مقابلة شبه منظمة. اجضبطهم الذايت عرب 
 .املصاحليف  البحث مل يشريوا اىل اي تضارب
أربعة عناصر أظهرت كشوفات الدراسة بأن هیكلیة الضبط الذايت لدى شباب الشیعة لديها الكشوفات: 
هتمام باملشاعر ال( التوجه )االميان بفوائد االجتناب، االميان بأضرار االرتكاب، ا1عنصر فرعي:  20رئیسیة و 
( القدرة على الدفع الذايت )االهتمام بفوائد االجتناب، األهتمام بأضرار 2املعنیة بالقضیة وعزة النفس(؛ 
( القدرة 3؛ (بأهل البیت )ع( االقتداءنفسناو أل، التلقني االجيايب باملشاعر املعنیة بالقضیة الهتماماالرتكاب، ا
على مراقبة الذات والبیئة )القدرة على ردع االهتمام، القدرة على املراقبة الفردية، القدرة على مراقبة البیئة، 
لوعي الذايت، ا)( املالئمة ۴ و املثابرة على العمل املطلوب( والتكییف املشروط، معاشرة االصدقاء اجلیدين 
 القدرة على حل املشكلة، املرونة، قبول االثارة وإدارة السلوك و التقییم الروحي االجيايب الثانوي(.  
أن  ي تعتربحمورها النصوص مثل دراسة رفیعي يف الفنون الذ بدراساتمع مقارنة نتائج هذه الدراسة  االستنتاج:
فة اهلدف، الدافع، ضبط االثارة، الضبط السلوكي، ضبط هیكلیة الضبط الذايت تتضمن األشراف الذايت، معر 
املعرفة و ضبط األستمرارية نشاهد ان النموذج الناتج عن هذه الدراسة قد أبرز اكثر األلیات النفسیة يف الضبط 
مناسبة اكثر لصیاغة مقايیس الضبط الذايت عند شباب الشیعة املسلمني  أرضیةالذايت و بالتايل قامت بتوفري 
 .غة برامج تعلیمیة روحیة ونفسیة مناسبة من أجل رفع مستوى الضبط الذايتوصیا
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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 چکیده  
هایی  در پژوهشخودمهارگری نقش بسزایی در سالمت جسمی و معنوی دارد. هدف: سابقه و 
های دینی در ارتقای خودمهارگری نقش دارند. هدف  های معنوی و آموزه شده که نگرش  نشان داده
 . های سازة خودمهارگری در جوانان شیعه بود این پژوهش تعیین مؤلفه
های  با توجه به هدف پژوهش که تدوین سازة خودمهارگری بود و با توجه به پژوهش روش کار:
ها با روش مصاحبة کیفی و  آوری داده نجام شده در این زمینه؛ در این پژوهش، جمعمحور ا مالک
کنندگان  ای )کدگذاری باز، محوری و انتزاعی( انجام شد. شرکت ها با روش نظریة زمینه تحلیل داده
( بودند که چگونگی 45تا  22مرد در سنین  18زن و  14نفر از جوانان شیعه ) 32در پژوهش 
ساختاریافته ارزیابی شد. در این پژوهش همة موارد  آنان با استفاده از مصاحبة نیمه خودمهارگری
 . اند گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اخالقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ
های پژوهش نشان داد که سازة خودمهارگری در جوانان شیعه، دارای چهار مؤلفة  یافته ها:یافته
های ارتکاب، اهتمام به  ( نگرش )باور به فواید اجتناب، باور به آسیب1ریزمؤلفه است:  20اصلی و 
 ( توانایی خودانگیزشی )توجه به فواید اجتناب، توجه به2نفس(، احساسات درگیر در مسئله و عزّت 
های ارتکاب، توجه به احساسات درگیر در مسئله، تلقین مثبت به خود و الگوگیری از اهل  آسیب
( توانایی کنترل خود و محیط )توانایی بازداری توجه، توانایی کنترل تکانه، توانایی کنترل 3بیت(، 
ی ( سازگار4سازی کنشگر، معاشرت با دوستان خوب و مداومت بر عمل مطلوب( و  محیط، شرطی
پذیری، پذیرش هیجان و مدیریت رفتار و ارزیابی مثبت  خودآگاهی، توانایی حل مسئله، انعطاف)
  .(ثانویة معنوی
هنر که  محور همچون پژوهش رفیعی های متن با مقایسة نتایج این پژوهش با پژوهش گیری:نتیجه
شناسی، انگیزش، مهار هیجانی، مهار رفتاری،  گری، هدف سازة خودمهارگری را شامل خودنظارت
شود که مدل حاصل از این پژوهش  بخش دانسته است، مشاهده می مهار شناختی و مهار تداوم
 تری برای تدوین مقیاس نتیجه بستر مناسب خودمهارگری را آشکارتر کرده و درسازوکارهای روانی 
های آموزش روانی معنوی مناسب برای ارتقای  خودمهارگری جوان شیعة مسلمان و تدوین برنامه
 .خودمهارگری فراهم کرده است
 :است صورت این به مقاله استناد
Farhoush M, Masteri-Farahani R, Jamshidi MA, Shokri-Khoubestani M, Ghorbani S. The Self-control Model of Shiite Youth with a Grounded 
Theory Approach. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(1):60-73. https://doi.org/10.22037/jrrh.v6i1.21233 
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 1زا با ضعف خودمهارگری از رفتارهای مخرّب و آسیببسیاری 
. تحقیقات حوزة سالمت نشان داده است (2, 1)ارتباط دارد 
ومیر اولیه،  د کاهش میزان مرگتوان که خودمهارگری می
رفتارهای غیرسالم نظیر پرخوری، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، 
های  مقاربت ناایمن، رانندگی حین مستی و رعایت نکردن رژیم
. خودمهارگری پیامدهای مثبتی (3)کند بینی  پزشکی را پیش
همچون دستیابی به اهداف باالتر، موفقیت تحصیلی، درآمد 
 با . افراد(5, 4)بهتر و عزّت نفس را به همراه دارد 
 . (6, 3)فردی بهتری دارند  روابط بین مناسب، خودمهارگری
در تمامی ادیان الهی، خودمهارگری در جهت رضای خدا، 
ترین واژة  های اسالمی مهم . در آموزه(7)تأکید شده است 
و مشتقات آن « تقوا»است. واژة « تقوا»با خودمهارگری مرتبط 
های دیگری همچون  بار در قرآن آمده است. البته واژه 257
عفّت، حیا و عفو نیز با خودمهارگری مرتبط   صبر، حلم،
گذاری افراد  چنان اهمیتی دارد که معیار ارزش« تقوا»هستند. 
های  ترین تفاوت . یکی از مهم(8)نزد خداوند متعال است 
طور جدی در  های کاذب، نبود تقوا به عرفان اسالمی و عرفان
 . (9)های کاذب است  عرفان
 برابـر در پایـداری خودمهارگری را توانـایی 2ماگن
 3به عقیدة بامیستر. (10)است   تعریف کرده ها وسوسـه
ها و  ها، احساسات، خواسته خودمهارگری شامل کنترل اندیشه
های شخصی یا  آنها را با مطلوبای که  گونه  شود، به رفتارها می
ها و هنجارهای  اجتماعی مانند قوانین، قوانین اخالقی، آرمان
 4بخشی . خودمهارگری با خودنظم(11) اجتماعی مطابقت دهد
بخش خودآگاهانة  واقع خودمهارگریمتفاوت است. در
بخشی در اجتناب از موانع است. خودمهارگری  خودنظم
های خودکار  ها و عادت ها، پاسخ ظرفیتی برای هدایت تکانه
بت و بخشی شامل تالش برای هدف مث . خودنظم(11)ست ا
شود، اما خودمهارگری تنها تالش  اجتناب از هدف منفی می
. همچنین (12)برای اجتناب از هدف منفی است 
ل کنترل خودآگاه و ناخودآگاه رفتار بخشی شام خودنظم
شود، اما خودمهارگری بر کنترل خودآگاه رفتار تأکید دارد  می
بندی و تحلیل مفاهیم مرتبط با  عبا جم هنر . رفیعی(12)
 «توانایی بازداری پاسخ»را  خودمهارگری، هستة خودمهارگری





 .(7)داند  می
توانایی »را « خودمهارگری»توان  با توجه به این تعاریف می
دانست. رفتار نامطلوب، رفتاری « اجتناب از رفتار نامطلوب
مدت فرد  غیرخردمندانه است که در جهت منافع طوالنی
ابراین های آن رفتار آگاه است. بن نیست و فرد به آسیب
دهد که آن را نامطلوب  هنگامی که فرد عملی را انجام می
داند، خودمهارگری مطرح نیست. به عقیدة بامیستر اگرچه  نمی
در خودمهارگری  5نقش اساسی اراده ایشواهد بسیاری بر
تری برای تبیین خودمهارگری  های دقیق وجود دارد، باید مدل
 .(11)معرفی شود 
های نامطلوب و نظم دادن  ظرفیت افراد برای بازداری تکانه
این خودمهارگری ودوج. با(13)به رفتارها متفاوت است 
تواند  بی دارد و میشناختی است که ابعاد اکتسا ای روان سازه
های بسیاری به ارائة  رو، پژوهش . ازاین(14)تقویت شود 
است   های آموزشی برای تقویت خودمهارگری پرداخته بسته
های  هایی، بسیاری از بسته ها و فراتحلیل . در پژوهش(3)
تقویت خودمهارگری با رویکرد رفتاری بررسی شده و اثربخشی 
. به نظر (16, 15, 3)ناچیزی برای آنها گزارش شده است 
های  رسد نبود مدل خودمهارگری، موجب تدوین بسته می
غیرکارآمد شده است. معرفی مدل خودمهارگری، تدوین 
 کند.  های آموزشی کارآمدتر را تسهیل می بسته
های اسالمی معتقد است  هنر با مطالعة آموزه رفیعی
های شناختی، هیجانی و رفتاری  گری شامل ساحتخودمهار
های دینی نقطة  رسد آموزه این به نظر میباوجود .(17)است 
اند و در مقام بیان تمامی فرایندهای روانی  مطلوب را بیان کرده
اند. معنویت و  مرتبط و معرفی سازة خودمهارگری نبوده
داری تأثیر بسزایی در خودمهارگری دارند، اما چگونگی  دین
. شواهدی (18)رو است  سازة خودمهارگری با ابهاماتی روبه
وجود دارد که الگوی خودمهارگری در عرصة رفتار با 
. (19)های دیگر متفاوت است  خودمهارگری در عرصه
مدار در موج سوم رفتاردرمانی مانند  های هیجان درمان
و درمان مبتنی بر  7، فراشناخت6رفتاردرمانی دیالکتیک
فی و نیز توجه مستقیم به افکار و هیجانات من 8پذیرش و تعهد
یکی از نقاط . (20)اند  مبارزه با آنها را ناکارآمد نشان داده
رفتاری، تقویت هشیاری نسبت به -های شناختی ضعف درمان
با توجه  ت به خوددر برخی افراد است. هشیاری نسب 9خود
                                                            
5) will power 
6) dialectical behavioral Therapy 
7) Metacognition 
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افراطی به افکار و هیجانات خویش، فرد را نسبت به اضطراب 
. با توجه به این (21)کند  پذیر می اجتماعی و افسردگی آسیب
رفتار، شواهد و با توجه به اهمیت خودمهارگری در عرصة 
هدف این پژوهش معرفی مدل خودمهارگری در عرصة رفتار 
 است.
شناختی مانند هوش  های روان هایی رابطة سازه پژوهش
است   داده  هیجانی و سبک دلبستگی با خودمهارگری را نشان
و همکاران معتقدند اگرچه الگوی  1برکمن. (22-24)
، اما اساس آن (2)خودمهارگری ابعاد عصبی و رفتاری دارد 
واجهه با موقعیت، با مقایسة ارزش شناختی است و فرد در م
. (25)کند  های رقیب، ارزشمندترین گزینه را انتخاب می گزینه
 بـین رابطة مثبت و معنادار متعددی های هشپژو
هایی نیز رابطة  پژوهش و (27, 26) داری دین خودمهـارگری و
, 28)است   معنادار هوش معنوی و خودمهارگری را نشان داده
های  طور ویژه نقش نگرش ها نیز به . برخی از پژوهش(29
  .(32-30)است   را نشان داده معنوی در خودمهارگری
، مدلی خودمهارگریهای مختلف  هنر با مطالعة مدل رفیعی
( معیارها و 1است:  دارای سه مؤلفه کند که را انتخاب می
( عملکردها. 3گری و خودآگاهی و  ( نظارت2ها،  ارزش
دهد که فرد به  نقطة مطلوب را نشان می« ها معیارها و ارزش»
به معنای « گری نظارت»دنبال دستیابی به آن است. 
خودآگاهی از فاصله بین نقطة موجود و نقطة مطلوب است. 
رات است. او در این به معنای توانایی ایجاد تغیی« عملکرد»
 ةرائا»ة پنج شیوهای اسالمی با  پژوهش نشان داده آموزه
، «ایجاد انگیزش برای رفتار اخالقی»، «معیارهای روشن
مهار »و « مدیریت تمایالت ناشایست»، «گری بر رفتار نظارت»
. (33) شود ارتقای خودمهارگری می موجب« و تنظیم هیجانات
هنر سازة خودمهارگری بر اساس منابع اسالمی را دو  رفیعی
کند. در سطح اول دو مفهوم  سطحی و چندبُعدی معرفی می
اساسی عقل )شناخت( و تقوا )بازدارندگی(؛ و در سطح دوم، 
های خودمهارگری )فکر،  هدف نهایی، حوزه مفاهیم خود،
ها و  های مهار و سختی هیجان و رفتار(، اسباب و انگیزه
ها را معرفی کرده است. با توجه به تعامل این دو  دشواری
سطح، سازة خودمهارگری بر اساس منابع اسالمی، هفت مؤلفه 
شناسی، انگیزش، مهار هیجانی،  گری، هدف دارد: خودنظارت
 . (17)بخش  اری، مهار شناختی و مهار تداوممهار رفت
هنر در تدوین مدل خودمهارگری،  رویکرد رفیعی
محور بوده و با بررسی متون اسالمی به این سازه دست  مالک
                                                            
1) Berkman 
یافته است. سرافراز و همکاران با تحلیل عاملی مقیاس 
اند خودمهارگری از دو عامل  خودمهارگری تانجنی نشان داده
 .(34)پایداری هیجانی و انضباط تشکیل شده است 
با مرور مطالعات مرتبط با خودمهارگری،  2کوتابه و هافمن
، تعارض بین هدف و 4، هدف متعالی3هفت مؤلفة اصلی امیال
و  8، تالش برای کنترل7، ظرفیت کنترل6، انگیزة کنترل5امیال
اند  های خودمهارگری یافته را در نظریه 9های اعمال محدودیت
در این مدل، ابتدا اند.  و در یک مدل پیشنهادی، یکپارچه کرده
شوند. این تعارض،  میل و یک هدف متعالی دچار تعارض می
انگیزش و ظرفیت کنترل،  کند. انگیزة کنترل را فعال می
ند. تالش نک صورت تعاملی، تالش کنترل بالقوه را تعیین می به
جمله قدرت از کننده فعل به واسطة چند تعدیلنهایی و بال
نهایت  است. در یت هدفبوب شده و مطلهای کس میل، مهارت
مهم است و مانع برخی اعمال های بیرونی نیز  محدودیت
 . (35)شود  می
به اعتقاد بامیستر و همکاران یکی از موانع مهم 
. معموالً اهداف و (36)خودمهارگری، معیارهای متعارض است 
ها را در هنگام  متعارض انسان پراکنده وهای نفسانی  خواهش
نماید، اما  عمل دچار سرگردانی و ضعف در خودمهارگری می
کسی که امید لقای معبود و محبوب معیار رفتارش شد، تالش 
کند همة رفتارهایش را به سمت این هدف سوق دهد.  می
اهداف  یو سامانده یگیریانتخاب، پ ةبر نحو داری بنابراین دین
 .(37)گذارد  یم یرتأث
که انسان برای خودمهارگری  یدرحالاز دیدگاه اسالم نیز 
ها  در انسان یزشمنشأ انگ تواند یرجا منیاز به انگیزه دارد، 
امام چنانکه  .(7) آورد یم یدتالش را در انسان پد و زمینة باشد
در  ی،ریدواهر انسان ام یدام: »اند فرموده (السالم علیه)صادق 
از قرآن  یرویکه به پ ان. مؤمن(38) «شود یم یداررفتارش پد
و  یدارپس از مرگ اعتقاد دارند و به د یبه زندگ یمکر
رفتار  یدوارند،ام یبهشت یها محبوب و درک نعمت ینیجوارگز
 و  (39)  دهند یم انجام   یستهشا  عمل کنند، میخود را مهار 




                                                            
2) Kotabe & Hofmann 
3) desire 
4) higher order goal 
5) desire-goal conflict 
6) control motivation 
7) control capacity 
8) control effort 
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حاضر اطالعات  در مطالعة: پیروی از اصول اخالق پژوهش
به و هدف پژوهش ها  نامه ماهیت پژوهشی پرسش رةباکافی در
و همچنین محرمانگی کنندگان در پژوهش داده شد  شرکت
اطمینان خاطر  افرادو به اطالعات شخصی آنان رعایت شد 
 .خواهند ماندصورت محرمانه باقی  داده شد که اطالعات آنها به
طور داوطلبانه و آگاهانه و با داشتن  کنندگان به بنابراین، شرکت
همچنین شرکت در رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند. 
صورت نداشتن کنندگان در  این پژوهش آزاد بود و شرکت
 توانستند از پاسخگویی به سؤاالت اجتناب کنند.  تمایل می
ن سازة خودمهارگری با توجه به اینکه هدف پژوهش تدوی
ها و تجزیه  آوری داده در جوانان شیعة مسلمان بود، برای جمع
 1ای و تحلیل آنها از رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریة زمینه
است که  2ای روش پژوهش استقرایی استفاده شد. نظریة زمینه
ای آنها،  ها و تجزیه و تحلیل مقایسه آوری منظم داده با جمع
 . (40)کند  شناختی را تبیین می روانازة یک فرایند یا س
دند که پژوهش حاضر جوانان مسلمان شیعه بو ةجامع
 3گروهی به شیوة هدفمنددسترس، گروهی از آنان به شیوة در
های  انتخاب شدند و مصاحبه 4برفی و گروهی به شیوة گلوله
شد. پس از هر پنج  با آنان انجام می 5ساختاریافته نیمه
ها،  شد و با توجه به یافته ها تجزیه و تحلیل می مصاحبه، داده
شد.  های بعدی ویرایش می ساختار فرم مصاحبه برای مصاحبه
 6ها از مصاحبه به یک گروه کانونی ی دادهآور همچنین در جمع
پنج نفره استفاده شد. پویایی فرم مصاحبه و امکان استفاده از 
ای است. در  های روش نظریة زمینه گروه کانونی از ویژگی
گیری هدفمند جوانانی که به تقوا در بین  روش نمونه
دوستانشان مشهور بودند انتخاب شدند؛ پس از مصاحبه با 
برفی، از آنان خواسته  گیری گلوله اساس روش نمونه آنان، بر
شد که دوستی را که در خودمهارگری توانمند است معرفی 
کنندگان در این پژوهش از میان دانشجویان،  کنند. شرکت
طالب حوزة علمیه، مراجعان مرکز مشاوره و مراجعان مرکز 
 مددکاری انتخاب شدند.
ه بر اساس اصل کنندگان مورد مصاحب شرکتتعداد      
. طبق این اصل، هنگامی که (41)در نظر گرفته شد  7اشباع
های جدیدی  ها، داده پژوهشگر به این نتیجه برسد که مصاحبه
                                                            
1) grounded theory 
2) inductive 
3) purposive sampling 
4) snowball sampling 
5) semi structure interview 
6) focus group 
7) saturation 
های این  کند. داده ها را متوقف می کنند، مصاحبه فراهم نمی
پژوهش در مصاحبة بیست و هفتم، به اشباع رسید و 
کنندگان  رسید. شرکتها با نفر سی و دوم به پایان  مصاحبه
 بودند.  45تا  22مرد در سنین  18زن و  14
ساختاریافته بود. فرم  ها، مصاحبة نیمه گردآوری دادهابزار 
داد که با توجه  گر می ساختاریافته این امکان را به مصاحبه نیمه
کننده در حین مصاحبه، سؤاالت  های فرد شرکت به پاسخ
 ها طراحی کند. مناسبی را در جهت کشف مؤلفه
ای بر  های پژوهش در نظریة زمینه یافته 8قابلیت اعتماد
. برای (42)اساس تأیید گروهی از افراد مورد مطالعه است 
دستیابی به معیار قابلیت اعتماد )معادل روایی و پایایی در 
استفاده  9تحقیقات کمّی( از روش اعتباریابی به کمک اعضا
کنندگان خواسته شد تا  از شرکتشد. در این روش از گروهی 
گزارش نهایی پژوهش را دربارة سازة خودمهارگری بازبینی 





که سازة خودمهارگری در جوانان های پژوهش نشان داد  یافته
( 1شیعه دارای چهار مؤلفة اصلی و بیست ریزمؤلفه است: 
های ارتکاب، اهتمام  نگرش )باور به فواید اجتناب، باور به آسیب
( توانایی 2نفس(، به احساسات درگیر در مسئله و عزّت 
های  خودانگیزشی )توجه به فواید اجتناب، توجه به آسیب
ه احساسات درگیر در مسئله، تلقین مثبت به ارتکاب، توجه ب
( توانایی کنترل خود و محیط 3خود و الگوگیری از اهل بیت(، 
)توانایی بازداری توجه، توانایی کنترل تکانه، توانایی کنترل 
سازی کنشگر، معاشرت با دوستان خوب و  محیط، شرطی
توانایی  ،خودآگاهی)( سازگاری 4مداومت بر عمل مطلوب( و 
 ؛ وپذیری، پذیرش هیجان و مدیریت رفتار مسئله، انعطافحل 
 ارزیابی مثبت ثانویة معنوی(.
های پژوهش نشان داد که افراد متناسب با رشد  یافته     
های  شناختی، پایداری هیجانی و مرتبة ایمانی، مهارت
خودمهارگری مختلفی برای مدیریت رفتار خویش به کار 
برند. می
                                                            
8) trustworthiness 
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 مدیرت رفتار


















 های آن ( سازة خودمهارگری و مؤلفه1 نمودار
 
جوان های پژوهش، خودمهارگری از منظر  با توجه به یافته
شیعة مسلمان، توانایی اجتناب از رفتارهای نامطلوب است. در 
 شود: ها تبیین می ادامه هر یک از مؤلفه
نگرش با شناخت متفاوت است. شناخت  :1«نگرش»مؤلفة اول 
به معنای آگاهی است؛ نگرش، شناخت به همراه عاطفه )دوست 
؛ مثالً (43)داشتن و یا متنفر بودن( و آمادگی برای عمل است 
فردی که باور دارد مواد مخدر مانع موفقیت شغلی و تحصیلی او 
کند. در  است، مواد مخدر را دوست ندارد و از آن اجتناب می
ها، معیارها،  های دیگر خودمهارگری نیز مفاهیم ارزش مدل
است که به مؤلفة نگرش در هدف متعالی و شناخت بیان شده 
این، نگرش . باوجود(36, 35, 17)این مدل نزدیک است 
هایی با آن مفاهیم دارد. در نگرش، فرد به مانع بودن آن  تفاوت
اش آگاهی دارد و این آگاهی در  عمل خاص برای هدف متعالی
 است.  او میل به اجتناب از آن عمل را ایجاد کرده 
نگرش شامل چهار ریزمؤلفه است: باور به فواید اجتناب 
اخروی  )فواید مادی دنیوی، فواید معنوی دنیوی، فواید جسمی
های  های ارتکاب )آسیب و فواید معنوی اخروی(؛ باور به آسیب
های جسمی  های معنوی دنیوی، آسیب مادی دنیوی، آسیب
احساسات  های معنوی اخروی(؛ اهتمام به آسیب و اخروی
 درگیر در مسئله؛ و عزّت نفس. 
                                                            
1) attitude 
مّل، باورهایشان را تقویت کنند با مطالعه و تأ افراد سعی می
هایشان به دلیل ناآگاهی  معتقدند بسیاری از لغزش کنند. آنها
نیست، بلکه به دلیل غفلت از آثار معنوی و یا آثار مادی 
ل بیت رو، انس با خدا، قرآن و اه درازمدت آن عمل است. ازاین
های معنوی در  و یاد خدا، یاد مرگ و یاد معاد، با تقویت نگرش
 دهد. فرد، غفلت را کاهش می
عزّت نفس، به معنای احساس ارزشمندی و توانمندی است، 
کند، از  هنگامی که فرد احساس ارزشمندی و توانمندی می
 .(38)کند  ها اجتناب می شهوات و پستی
یامدهای مسئله کسانی که شناختی هستند، بیشتر به پ
که افراد عاطفی به احساسات درگیر در  حالیکنند، در توجه می
محور،  یة گلیکان دربارة اخالق مراقبتکنند. نظر مسئله توجه می
این، بر . عالوه(44)کند  شواهدی در تأیید این فرضیه ارائه می
های ارتکاب  کسانی که اضطراب بیشتری دارند، بیشتر به آسیب
باور دارند و کسانی که اضطراب کمتری دارند بیشتر به فواید 
های  ها باید در پژوهش اجتناب توجه دارند. البته این فرضیه
ها است  همی برای این پژوهشآینده بررسی شود. آنچه مانع م
ها در آن تفکیک  یک مقیاس خودمهارگری است که این مؤلفه
 شده باشد.
افراد بر اساس ایمانی که دارند، ساختار نگرششان متفاوت 
های دنیوی اعمال بیشتر باور دارند و  است. برخی به آسیب
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ادرشان هستند و برخی نگران ارزیابی خداوند و اهل پدر و م
کنند  دانند و حیا می بیت )ع( هستند و عالم را محضر آنان می
. احساسات درگیر مسئله گسترة وسیعی دارد و شامل (46, 45)
نزدیکان )پدر، مادر،   خدا، پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(، مالئکه،
شود. برخی از  و مردم میهمسر، فرزندان و خویشان(، دوستان 
خواهند دیگران در  کنند چون نمی کارهای زشت اجتناب می
قبال آنها، آن کار زشت را مرتکب شوند، این نگرش نیز در 
شود و در فلسفة اخالق  بندی می احساسات درگیر مسئله طبقه
 به قانون طالیی معروف است.
ر خودانگیزشی، توانایی فرد د «:خودانگیزشی»مؤلفة دوم 
انگیزش خویش است. توانایی خودانگیزشی با نگرش تفاوت 
، اجتناب از عمل، ویژگی شخصیتی و ملکة «نگرش»دارد. در 
فرد شده است و فرد برای اجتناب به تأمّل نیاز ندارد؛ اما در 
ملکه نشده است و فرد برای انگیزش « توانایی خودانگیزشی»
وسوسة سیگار  کند. مثالً خویش در اجتناب از عمل، تالش می
های  آید؛ در فرد اول نگرش نسبت به آسیب به سراغ دو فرد می
رغبت است و  سیگار شکل گرفته است و در نتیجه به آن بی
شود ولی در دومی، نگرش وجود ندارد  طور جدی وسوسه نمی به
و وسوسه شدید است و باید با خودانگیزشی از آن اجتناب کند. 
تناب از سیگار جزء خُلق و خوی در نگرش، اج ،به عبارت دیگر
فرد شده است، اما در توانایی خودانگیزشی، فرد باید در خود 
هیجانات موقت که موجب تحریک به سوی اجتناب از سیگار 
 شود، ایجاد کند. می
توانایی خودانگیزشی شامل پنج زیرمؤلفه است: توجه به 
واید فواید اجتناب )فواید مادی دنیوی، فواید معنوی دنیوی، ف
های  اخروی و فواید معنوی اخروی(؛ توجه به آسیب جسمی
های معنوی دنیوی،  های مادی دنیوی، آسیب ارتکاب )آسیب
های معنوی اخروی(؛ توجه  های جسمی اخروی و آسیب آسیب
به احساسات درگیر در مسئله؛ تلقین مثبت به خود؛ و الگوگیری 
برخی  متفاوتند.فراد در استفاده از این راهبرد ااز اهل بیت. 
و برخی بر کنند  مدت را بزرگنمایی می های کوتاه فواید و آسیب
کنند و برخی نیز از  مدت تمرکز میهای دراز فواید و آسیب
 تاشود  کنند. مثالً فردی که وسوسه می تلقین مثبت استفاده می
کند که من  وسایلش را به دوستش ندهد، به خود تلقین می
 سخاوتمندم و دوست دارم به دیگران کمک کنم. 
الگوگیری از اهل بیت و علمای دین، به این معنا است که 
شود، با الگوگیری از اهل  وقتی فردی با موقعیت گناه مواجه می
زندان کند. مثالً کسی که به ناحق در  بیت، از گناه اجتناب می
کند و با  بیت از گناه اجتناب می افتاده است، با الگوگیری از اهل
هایی که امامان در زندان کشیدند، در صبر بر  یادآوری سختی
کند و از رفتارهای ناشایست اجتناب  مشکالت به آنان اقتدا می
 کند. می
که شامل پنج  «توانایی کنترل خود و محیط»ؤلفة سوم م
بازداری توجه، توانایی کنترل تکانه، توانایی مؤلفه است: توانایی 
سازی کنشگر، معاشرت با دوستان خوب و  کنترل محیط، شرطی
 مداومت بر عمل مطلوب.
گردانی، توجه خودش  در توانایی بازداری توجه، فرد با ذهن
کند. مثالً کسی که دچار وسوسة  را از عمل نامطلوب دور می
کند و آدامس  میسیگار شده است، به یک آدامس توجه 
 جود تا سیگار را فراموش کند. می
توانایی کنترل تکانه، فرد در مقابل وسوسة شدید انجام در 
کند، اگرچه در ذهنش به آن عمل  عمل، رفتارش را مدیریت می
کند و تمایل دارد آن کار را انجام دهد اما رفتارش را  فکر می
دهانش را  کند. برای مثال در هنگام وسوسة غیبت مدیریت می
ی  ا بندد. برخی افراد در اوج هیجانات، تصمیمات شتابزده می
اندازند و شتابزده به آن عمل  دارند، اما آن را به تأخیر می
 گیرد. توانایی تأخیر اقدام نیز در این محور قرار می .کنند نمی
ی ها ترل محیط فیزیکی، فرد محدودیتتوانایی کندر 
، مثالً کسی که در تنهایی کند محیطی برای خود ایجاد می
کند در جمع باشد و  شود که سیگار بکشد، سعی می وسوسه می
اش را اصالح  کند. گاهی فرد سبک زندگی از تنهایی اجتناب می
پذیری  خوابی و گرسنگی موجب تحریک کند، مثالً کم می
شود. فرد با کنترل این عوامل، زمینة خشم و پرخاشگری را  می
که دچار پرخوابی بوده است، با اصالح  دهد. فردی کاهش می
 رژیم غذایی خود و برنامة ورزشی مشکلش را حل کرده است.
معاشرت با دوستان خوب، بسیاری معتقدند که معاشرت در 
کنند در خودمهارگری  با دوستانی که از آن عمل اجتناب می
فرد مؤثر است و در مقابل معاشرت با کسانی که آن عمل را 
 کند.  ند، انجام آن عمل را تسهیل میشو مرتکب می
تواند اجتناب  سازی کنشگر، فرد هنگامی که می در شرطی
شود،  دهد و هنگامی که مرتکب می کند به خود پاداش می
کند و به مرور زمان نسبت به رفتارهای  خودش را تنبیه می
 شود. زشت، منزجر می
مداومت بر عمل مطلوب، فرد با انجام عمل مطلوب، در 
گذارد. همچنین  فرصتی برای ارتکاب عمل نامطلوب باقی نمی
کند.  با مداومت بر عمل مطلوب، زمینة خوگیری را فراهم می
مثالً کسی که خسیس است، با بخشیدن مال به مستحقان، اوالً 
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. همچنین (9)است در کتب اخالقی به این روش تأکید شده 
ی ساز برخ مداومت بر عمل مطلوب، از بیکاری که زمینه
 کند. انحرافات و رفتارهای نامطلوب است، جلوگیری می
گاهی اوقات  : مهارت حل مسئله:1چهارم: سازگاری ةمؤلف
داند، در چنین  فرد نیازی دارد که راهکار مناسب آن را نمی
داند اشتباه است.  زند که می شرایطی گاهی به کاری دست می
اش احساس طردشدگی دارد،  مثالً مردی که در خانواده
د، اما راهکار مناسب اش به او احترام بگذار خانوادهخواهد  می
کند با  داند و تالش می جلب احترام و محبت آنان را نمی
پرخاشگری توجه آنان را جلب کند. زیرا جلب توجه منفی بهتر 
توجهی است. در مقابل فردی که مهارت حل مسئله دارد  از بی
به دنبال راهکارهای مثبتی برای جلب محبت و احترام 
 اش است. خانواده
پذیر در مواجهه با مشکالتی که  فرد انعطاف پذیری: انعطاف
کند و از بین  ها را قبول می توانایی او است، محدودیت بیش از
های موجود بهترین گزینه را که موجب تقرب به خدا و  گزینه
رشد معنوی، افزایش نشاط و آرامش درون و بهبود روابط با 
کند. در مقابل فردی که  شود انتخاب می اطرافیان می
تارهای شود و به رف پذیری ندارد، دچار خُلق منفی می انعطاف
شود. برای  ناشایست همچون پرخوری و پرخاشگری مرتکب می
نمونه فردی که خواستگار دختر عمویش بوده است، در مواجهه 
پذیری از رفتارهای ناشایست  تواند با انعطاف با عقد او می
دهد، در  پذیری، توقعات فرد را کاهش می اجتناب کند. انعطاف
و پرخاشگری او کاهش های خشم  نتیجه ناکامی فرد و زمینه
یابد. فرد توجه دارد که بسیاری اوقات پرخاشگری به دلیل  می
آورد که ما  رو هنگام خشم به یاد می میل به کنترل است، ازاین
 توانیم افکار، احساسات و رفتارهای دیگران را کنترل کنیم نمی
توانیم افکار و احساسات و رفتارهای خودمان را در  فقط می بلکه
توانیم به دیگران  رب به خدا کنترل کنیم، البته میجهت تق
توانیم آنان را مجبور  تفاوت خوب و بد را نشان دهیم اما نمی
براین، فرد در هنگام  کنیم که خوبی را انتخاب کنند. عالوه
بیند و  ی و محدود میفردی، مسئله را موقتی، جزئ تعارض بین
طور تربیت شده  گوید او این دهد؛ مثالً می اسناد بیرونی می
است، هوا گرم است، االن دچار کهولت سن است؛ و اینکه در 
همان شرایطی که تربیت شده تالش خوبی داشته است و اگر 
 کردم. تر عمل می من در شرایط او بودم، ضعیف
 فردی دچار تعارض هنگامی که فرد در روابط بین خودآگاهی:
                                                            
1) adjustment 
شود به تفاوت جنسیتی، فرهنگی، شخصیتی و معنوی خود  می
کند و موقعیت را از منظر آنان، تحلیل  میبا دیگران توجه 
تواند انعطاف نشان دهد. گاهی که دچار  میکند در نتیجه  می
ساز مانند خُلق منفی و  شود به عوامل زمینه خشم می
و در  پذیری او شده است، توجه؛ جب تحریکحوصلگی که مو بی
 کند. مینتیجه رفتارش را مدیریت 
های روانی  برخی آموزش هیجان و مدیریت رفتار:پذیرش 
برخاسته از موج سوم رفتاردرمانی مانند درمان مبتنی بر 
پذیرش هیجان و مدیریت رفتار، رفتاردرمانی دیالکتیک و 
کنند که فرد به  هایی را در فرد تقویت می فراشناخت مهارت
پذیرد و رفتارش را در جهت  اش را می ان منفیواسطة آنها هیج
آرامش درونی بیشتر، ارتباط بهتر با اطرافیان و رشد معنوی 
  کند. مدیریت می
موقعیت را فرصتی برای تقرب  ارزیابی مثبت ثانویة معنوی:
کند. مثالً دوستش به او تهمت  سازی می جستن به خدا مفهوم
کند و آن را  ات میزند، در آن لحظات، با خداوند مناج می
سازی  امتحان الهی و فرصتی برای تقرب جستن به او مفهوم
داند که با صبر و  کند. این را فرصتی برای تقرب به خدا می می
تواند به مراتب باالی قرب  یا پاسخ خوب به رفتار بد آن فرد می
 خداوند دست یابد.
ارزیابی مثبت ثانویة معنوی با توجه به فواید معنوی 
ناب، متفاوت است. در توجه به فواید معنوی اجتناب، فرد با اجت
کند و در اصطالح دینی،  وجود میل باطنی به ارتکاب، اقدام نمی
صبر بر معصیت دارد و همراه با تحمل سختی و رنج است، اما 
در ارزیابی مثبت ثانویه، فرد موقعیت را فرصتی برای تقرب 
اصطالح دینی در  کند و در سازی می جستن به خدا مفهوم






این پژوهش، چهارچوب نظری جدیدی برای نتایج 
های پژوهش نشان داد که  کند. یافته خودمهارگری پیشنهاد می
 سازة خودمهارگری در جوانان شیعه، دارای چهار مؤلفة اصلی
توانایی کنترل و  سازگاری ،خودانگیزشی توانایی، نگرششامل 
 . و بیست ریزمؤلفه است ؛خود و محیط
از نقاط قوت این پژوهش استفاده از مصاحبة کیفی و      
با  ای بود. با مقایسة نتایج این پژوهش نظریة زمینه
هنر که سازة  محور همچون پژوهش رفیعی های متن پژوهش
 شناسی، انگیزش، فگری، هد خودمهارگری را شامل خودنظارت
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بخش  مهار هیجانی، مهار رفتاری، مهار شناختی و مهار تداوم
صل از این پژوهش شود مدل حا دانسته است، مشاهده می
رگری ها و سازوکارهای روانی خودمها مؤلفه تر است و گسترده
تری برای  نتیجه بستر مناسب را بهتر آشکار کرده است. در
اس خودمهارگری جوان شیعة مسلمان و تدوین تدوین مقی
های آموزش روانی معنوی مناسب برای ارتقای  برنامه
رسد روش مصاحبة  خودمهارگری فراهم کرده است. به نظر می
های  ها و سازه منظور معرفی مدل ای به کیفی و نظریة زمینه
روانی معنوی همچون خودمهارگری، در مقایسه با روش 
تر  تواند مدل گسترده تری است و می مناسب محور، رویکرد متن
های پژوهش نشان  براین، یافته و کارآمدتری ارائه کند. عالوه
داد که افراد متناسب با رشد شناختی، پختگی هیجانی و 
های خودمهارگری مختلفی برای مدیریت  مرتبة ایمانی، مهارت
یی ها های این پژوهش تبیین برند. یافته رفتار خویش به کار می







توان به این مسئله اشاره کرد  های این پژوهش می از محدودیت






پژوهش در شهرهای دیگر که فرهنگ شود این  پیشنهاد می
های مذهبی و غیرمذهبی انجام شود  متفاوتی دارند و در گروه
آمده با نتایج این پژوهش مقایسه شود.  دست و دو مدل به
های این پژوهش،  شود با استفاده از یافته همچنین پیشنهاد می
های آینده، مقیاس خودمهارگری جوان شیعة  در پژوهش
های آن و تعیین  د و با تحلیل عاملی گویهمسلمان ارائه شو








از تمامی افرادی که به پژوهشگران در اجرای این پژوهش 
کنندگان در پژوهش حاضر،  یاری رساندند و از همة شرکت







های زیست پزشکی دانشگاه علوم  کمیتة اخالق در پژوهش
درمانی شهید بهشتی این پژوهش -پزشکی و خدمات بهداشتی
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